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  Basic Law: Israel Lands (of 1960) 
 
 DAVID BEN-GURION  Prime Minister 








transfer of ownership 
1. The ownership of Israel lands, being the lands in Israel of the 
State, the Development Authority or the Keren Kayemet Le-Israel, 
shall not be transferred either by sale or in any other manner. 
 
Permission by Law 2. Section 1 shall not apply to classes of lands and classes of 
transactions determined for that purpose by Law. 
 
Definition 3. In this Law, "lands" means land, houses, buildings and anything 




















































4.2.1 Patterns of participation There  is  a  clear  development  in  the  level  of  organisation  amongst  the  Palestinians  in Israel. They are much more strident when it comes to advocating their cause, both in the Knesset  and  in  civil  society  organisations.  In  the  last  two  decades  there  has  been  an increase  in  the  establishment  of  Arab  NGOs.147  Next  to  Deir‐Hanna,  in  the  village Eilaboun,  the  Arab  Centre  for  Alternative  Planning  (ACAP)  is  located.  ACAP  is monitoring  Israeli  Planning  policies  and  give  advice  to  Arab  municipalities  or  local authorities in cases related to land and planning. November 2010 they invited the mayor of  Shafaamer,  Mr.  Nahed  Kahezem,  the  head  of  Deir  Hanna  Local  Council,  Mr.Raja Khateeb,  the  chief  engineer of Kokab Abu El Heja Local  Council, Mr. Ali  Saleh  and  the chief engineer of Arrabe Local Council, Mr. Said Nassar,  to a meeting called  for by Mr. Majed Abu Yunes  and  a  group  of  land  owners  in  Sakhnin.  Also  attending  the meeting were the local members of Knesset MK Muhammad Barakeh and MK. Dr. Hanna Swaid,                                                         146 Wesley, State Practices and Zionist Images, Shaping Economic Developement in Arab Towns in Israel, 2006:122 147 Jamal,The counter­hegemonic role of sivil society, 2008 
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both  representing  the  communist  party  Hadash.  The  meeting  was  to  inform  about several  forest establishment plans that had recently been announce, affecting the area. The  total size of  the  targeted  land  is approximately 33,000 dunams. An urban‐planner presented  a  thorough  description  of  the  forest  establishment  plans  in  the  North.  She asserted “it was  imperative  for  the Arab  local authorities and citizens  to be on  the alert 
and monitor these developments and submit their objections within the permitted period 
of  time  allotted  for  this  purpose,  in  order  to  avoid  further  indirect  confiscation  of  Arab 












descendents of one ancestor”.155The system with hamulas lead to a fragmented local community, and was easy for the Israeli government to exploit in “divide and rule” politics, favouring the local leaders loyal to the state. With a higher level of education and development of the Arab community in the 1970´s, the hamulas got less influence on national politics. Together with a higher level of political awareness in the 70´s came increased self‐confidence manifested through a readiness to develop patterns of thought and action unacceptable to the Israeli authorities and Jewish majority.156 Ghanem lists the reasons for this increased self‐confidence as follows:    1. The demographic growth of Arabs in Israel and the changes in the size of population and physical structure of the village, including the development of Arab settlements.  2. The balance of forces in the Israeli political system between left and right. In the mid‐seventies the balance of the two main blocs, led by the Labor and Likud, began to emerge. They now needed the support of the Arab votes to win power. In 1977 the Labor party for the first time lost power and Likud, with its allies on the right, came to power.  3. The growing strength of the PLO and their rise in prestige contributed to the self‐confidence of all segments of the Palestinian people, also those living inside Israel. This development also strengthened the internal solidarity of the Arabs in Israel and their willingness to confront the authorities.   4. Modernization and improved education led to an improved social and economic status. There was a development of political and social organisations, and an upward trend in the numbed of those with a university education.  5. The situation faced by the Arabs in Israel when they became a minority led to a gradual politicization and rise in political awareness of the need of substantive action to improve their conditions.157  Both Yiftachel and Jamal point to how discriminatory policies have contributed to shape Palestinian political organisation and can be considered a reason for their political mobilisation. The military administration was en efficient tool to control the                                                         154 Jiryies, 1976 155 Lustick, 1980:117 156 Ghanem, The Palestinian­Arab Minority in Israel, 1948­2000,  2001 157 Ibid:24‐25 
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Palestinians, but was not compatible with the democratic values advocated by Israel. When the war was over the Palestinians ought to be integrated into the Israeli society. Still attempts to control the Palestinians by limiting their grounds of development, confiscating their land and building Jewish settlements in areas dominated by the Palestinians continued. The outspoken aim “to deal with the demographic balance” in the Galilee caused protests. The Palestinians still form a majority in the Galilee and the policies installed have served as a mobilizing and uniting factor in the Palestinian struggle.  






























































































5.2 Participation in response to discrimination The Palestinians in Israel have always used political participation as a mean to promote their  interest.  In  this  study  there  are  three  arenas  of  participation  I  consider  most important  for  the  Palestinian  minority.  Participating  in  formal  institutions  as  the parliament  and  the  judiciary,  civil  society  organisations  and  demonstrations,  and negotiations  led  by  local  authorities. When  it  comes  to  political  participation  the  first solely Arab party to participate in the Knesset was the Democratic Arab Party (DAP) in 1988. In 1996 other lists also participated, but the political influence in the parliament has been limited. Palestinian members of Knesset do voice the needs of the Palestinian minority and have  the  last decades been more strident  in demanding recognition as a national  minority.  But  they  are  not  represented  in  government  or  in  important committees,  dealing  with  cases  of  special  interest  to  the  Palestinian  community. Together with  civil  organisations  the  leadership  of  the Palestinian minority  published four documents  in 2006‐2007,  giving  their  future  vision of  Israel  and  the place of  the Palestinians  in  it.  The  proclaimed  aim  was  to  challenge  the  Jewish  public  to  look  at alternatives  to  democratize  Israel  and  two  of  the  documents  offered  elements  for  an alternative  Israeli  constitution.  The  authors met  harsh  critique  from  the  Israeli  public and were  strongly  condemned.  It  seems  that  the more  clear  the  Palestinians  become with regards to their national identity and the more organised they become in claiming 
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their rights as a national minority, the response from the Jewish majority is to avoid this demand  and  strengthen  the  Jewish  character  of  the  State. One  could  also  say  it  is  the other way around. The more strident  Israel defines  itself as a state  for  Jews,  the more alienated becomes the Palestinian minority. 
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